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1. HYRJE

Arti bashkëkohor përfshin, dhe zhvillohet nga arti postmodern, që është në vetvete një
pasues i artit modern.Arti bashkëkohor është arti i prodhuar në periudhën e tanishme të
kohës.
Disa përcaktojnë artin bashkëkohor si art prodhuar brenda " jetës sonë ", duke pranuar
se kohëzgjatja dhe jetëgjatësia ndryshojnë .
Arti bashkëkohor, në përgjithësi, përfshin aktivitetet dhe krijimet e atyre që mendonin
format tradicionale të artit, arkitekturës, letërsisë, besimit fetar, filozofisë, organizimit
shoqëror, aktivitetet e jetës së përditshme, madje edhe shkencat. Poeti Ezra Pound,
1934 tha "Bëni diçka të re!"[2]..
Një muze i arti bashkëkohor është një ndërtesë apo hapësirë për ekspozitën e artit,
zakonisht artit vizual, shfaqje moderne si vallëzimi modern. Përbrenda muzeut galeritë
mund të jenë publike ose private, por ajo që e dallon një galeri është pronësia e një
koleksioni. Pikturat janë objektet ku më së shpeshti shfaqet arti, megjithatë janë edhe
skulpturat, artet dekorative, tekstile, kostume, vizatime, printime, libra të artistëve,
fotografi, etj. Edhe pse të shqetësuar kryesisht me sigurimin e një hapësire për të treguar
veprat e artit vizual, hapësirat e artit janë përdorur ndonjëherë edhe për aktivitete të tjera
artistike, të tilla si artit të përformancës, koncertet muzikore, apo lexime poezish.
Në botën artistike shqiptare sot, si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, u jepet hapësirë e
pamjaftueshme numrit shumë të kufizuar të artistëve të rinj, të cilët përpiqen ta zënë
ritmin e trendeve më bashkëkohore të arteve pamore. Ndërkaq, janë me dhjetëra
krijuesë të gjeneratës së re, të cilët, të rebeluar kundër konventave tradicionale, kanë
përqafuar me devotshmëri pasionante trendet bashkëkohore botërore për t’iu
bashkangjitur përpjekjeve të bashkëmendimtarëve të tyre ndërkombëtarë, në krijimin e
doktrinave inovative të një teknologjie dhe estetike fare të re. Të vetëdijshëm për rrugën
e gjatë të artit, ata kanë përqafuar thënien e drejtë, të njohur, të Balzakut: Le hasard est
le plus grand artiste! Kosova, ashtu sikur të gjitha trojet e tjera etnike shqiptare në
Ballkan, trashëgon një thesar të pasur në fushën e arteve pamore. Ky thesar përbëhet
nga artefaktet arkeologjike në arkitekturë, në prodhimtarinë e artizanateve popullore, në
kostumografi, si dhe në freskografi e ikonografi mjeshtërore. Pas një periudhe
disashekullore stagnimi nën sundimin osman, arti pamor shqiptar filloi të përtërihet
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gjatë epokës së Rilindjes Kombëtare Shqiptare. Mirëpo, veprimtarinë e mirëfilltë të artit
modern e filluan krijuesit e shpërngulur nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia në
metropolet evropiane. Për artin modern nuk ishte më e rëndësishme që subjektet të
paraqiteshin në mënyrë realiste, sepse shpikja e fotografisë e kishte bërë funksionin e tij
të padobishëm. Artistët eksperimentonin me kënaqësi, duke kërkuar ide të freskëta nga
natyra, nga materialet dhe nga funksionet e ndryshme të artit. Nocioni i artit modern
është i afërt me atë të modernizmit. Tendencat e tij aspironin shtigjet drejt abstraksionit.
Gjatë kësaj periudhe u zhvilluan lëvizje të shumta, të cilat pasonin shpejt njëra tjetrën
me emërtimet e tyre përkatëse si: fovizëm, kubizëm, ekspresionizëm, futurizëm, pop art,
minimal art, land art, performancë art, art konceptual, fotorealizëm. Nuk do të jetë e
tepërt të përmendim këtu përfaqësuesit e tyre kryesorë si: Georges Braque, Henri
Matisse, Piet Mondrian, Marc Chagal, Salvador Dali, Joan Miro, Paul Klee, Henry
Moore, Alexander Calder e shumë të tjerë. Ndërkohë, u themeluan edhe ekspozitat
konceptuale, si dhe u ndërtuan shumë muze të artit modern si: Museum of Modern Art,
San Francisco Museum of Modern Art, Tate Modern, Stedelijk Museum, Centre
Georges Pompidou etj.
1.1. LLOJET E GALERIVE
.
Martin Steve ka thënë është një mister për mua mënyra se si se galeritë e artit
bashkëkohorë funksionojnë.
Galeritë publike, të cilat janë jo-fitim prurëse apo muze në pronësi publike që shfaqin
koleksionet e përzgjedhura të artit. Në anën tjetër, galeritë private i referohen
ndërmarrjeve komerciale për shitjen e artit. Megjithatë, të dy llojet e galerisë mund të
presë që udhëtojnë në ekspozita kontemporane apo ekspozita të përkohshme, duke
përfshirë edhe artin e huazuar nga një muze tjetër.
Në terma të përgjithshme, në përdorimin e Amerikës së Veriut fjala galeri shpesh
nënkupton një galeri private, ndërsa një galeri publike ka më shumë gjasa që të
përshkruhet si një muze arti. Në përdorimin britanik, fjala galeri nënkupton një galeri
publike, ndërsa një galeri private ose komerciale do të dallohet duke përdorur disa
kushte, dhe fjala muze është kuptuar në përgjithësi për t'iu referuar institucioneve që
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mbajnë koleksione të artefakteve historike, arkeologjike ose shkencore, në vend të
arteve të bukura.

1.2. ARKITEKTURA MODERNE
.
Arkitektura moderne apo arkitektura moderniste është një term i aplikuar në një lëvizje
gjithpërfshirëse.Termi është aplikuar shpesh me lëvizjet moderniste në fillim të shekullit
të 20, me përpjekje të pajtojë parimet themelore arkitektonike; dizajnin me avancimin e
shpejtë teknologjik dhe modernizimin e shoqërisë.
Arkitektët e shquar të rëndësishem për historinë dhe zhvillimin e lëvizjes moderniste
përfshijnë Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, Walter Gropius, Erich
Mendelsohn, Frank Lloyd Wright, Joseph Eichler, Richard NEUTRA, Louis Sullivan,
Gerrit Rietveld, Bruno Tendosur, Arne Jacobsen, Oscar Niemeyer dhe Aalto Alvar.[4]

2. LITERATURA
1."Architecture is the art of how to waste space."- [Bryan Laëson (Language of
space)].

2."If the architecture is not contingent,uncertain,unstable, it is because the image,
which was one conceived as fixed, now exhibits differentiation or change" -[Therese
Tierney (Abstract space)].

.

3."The installation is playful and enormous fun for a whole range of age groups. it
translates complex technology into an attractive field of discovery, engaging both in
terms of learning and in its translation of a complex content into an intriguing field of
movement, it is a model of the emerging approach to exhibition design that is
performative space" - [David Dernie (Exhibition design)].

4."Functionality and aesthetics unite in this volume featuring a wide-ranging selection
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of outstanding renovations and additions by internationally renowned architects."[Eduard Broto (Neë concepts in renovating)].

5."Between extreme lies, equally contemporary path: the building skin as a responsive
skin, as one component of sustainable component of low-energy concept" - [Christian
Schittich (Building skins)].

6."All art has been contemporary" - [Richard Meyer (What was contemporary art?)].

7.Museums for a new millennium- [Vittorio Magnago Lampugnani and Angeli Sachs]

8.Museums in the 21st century – [Suzanne Greub and Thierry Greub]

3.METODOLOGJIA
Për Suprematistët , mjeti i duhur është ai që siguron shprehjen e plotë të ndjenjave të
pastër dhe injoron objektin e pranuar zakonisht . Objekti në vetvete është i pakuptimtë
për të, dhe vetëdija është e pavler . -Kazimir MalevichNë projektimin e galerisë jam mbështetur në stilin arkitektonik Suprematisem, duke
theksuar ç’rregullim në hapësirë të zbrazët për të përfaqësuar dekonstruktivisem dhe
duke ruajtur pamjen e thjeshtësisë. Si një arkitekte e ardhshme, unë besoj se arkitektura
mund të ndryshojë shoqërinë. Fokusimi duhet të bëhet në konceptin e thjeshtësisë dhe të
përqendrohet në ndjenjën e brendshme dhe jo pamjen e jashtme. Për ta ushtruar idenë e
thjeshtësisë, arkitektura nga pamja e jashtme ështe ndërtuar në stil konstruktivizëm
ndërsa brenda duke luajtur me forma te ç’rregullta për të thyer monotoninë, duke
reflektuar ndjenja të sigurisë dhe pa sigurisë në të njëjtën kohë.
Objekti ka veti per të tërhequr por njëkohësisht duke të të larguar, duke të të mos lënë
që të kuptosh se çfarë po ndodh në të vërtetë aty.
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3.1 KONCEPTI

Koncepti si në fillim ndahej ne tri pika kryesore:
•

Krijimi i një hapësire për art

•

Vetëdijësimi përmes një shprehie

•

Komforditet

Pika e parë erdhi si mungesë e një hapësire ku i dedikohet artit bashkëkohorë, kjo ishte
edhe një ndër arsyet pse unë zgjodha detyrimisht këtë temë. Kosova si një shtet me
numër të madh të gjeneratës së re do te kishte mjaft vizitorë qe do ishin te interesuar të
shohin kryeveprat artistike në kohën që jetojm.
A do të dilte nga “trendi” ndonjëhere ky muze?
JO, asnjëherë, vet fjala “bashkëkohorë” përcjell gjenerata të tëra, me konkretisht nëse
do egzistonte muzeu edhe pas një shekulli nuk do të ekspozoheshin me skulpturat që
janë ekspozuar në vitin 2016 por ato të asaj kohe d.m.th bashkëkohore.
Pika dytë erdhi nga shprehia që kemi ne Kosovaret për të pirë kafe. Pa varësesisht a
kemi pune apo nuk kemi, kemi para apo nuk kemi nuk hezitojm te ulemi ne nje lokal 2
orë për të pirë një makiato, kështu që në katin më të lart te muzeut vendosa të projektoj
një kafiteri të rrethuar me fasadë strukturale ku do të kishte një pamje mjaft
mbreslënëse, kështu që vizitoret për të pire një kafe në një nga lokalet me atraktive do te
duhet te hyjn brenda ne museum kështu besoj se do të vetëdjesoheshin me kalimin e
kohës.
Pika e tretë është komforditeti, pra ne po atë hapësirë ku mijëra vizitorë hyjnë e dalin të
krijojmë komforditet. Si ashtu?
Duke e shëndrruar vet enterierin në një vepër arti, duke luajtur me forma dhe me ngjyra
por asnjëhere në harresë që artefaktet ekspozohen në transparencë të jashtme duke u
arritur një transparencë të plotë me kufinjë fizik dhe me xham.
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4. PËRSHKRIMI - ANALIZA E SITUACIONIT
Lokacioni i përzgjedhur për projektim është në sheshin “Nëna Terezë” në Prishtinë.
Terreni i paraparë për ndërtim është i pjerrët me izohipse 350 m. Vizurat nga objekti
janë të hapura dhe ka qasje në sheshin e qytetit. Objektet përreth janë shumë të
rëndësishme si Teatri kombëtar, Parlamenti etj. Në afërsi të objektit ndodhet Muzeu
Kombëtar. Vegjetacioni është i zhvilluar në nivel të mirë me pemët si bliri, fidane të
ndryshme, shkurre etj.

Figura 3. Lokacioni
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5. PËERFUNDIMI
Ajo çfarë desha të arrija me ristrukturimin e këtij Museu, duke i ardhur në përfundim,
jam mjaft e kënaqur pasi që ndoshta në të ardhmen do mund t'ua ofroj qytetarëve të mi
një projekt të tillë të thjeshtë të bukur dhe transparent, ku ky objekt do të bëhej
përditshmëria e tyre interesante, një përditshmëri të cilën unë se kam përjetuar pasi që
nuk kishim këtë afërsi me këto objekte dhe të cilën doja ta kisha gjithmonë sa herë që
kaloja përreth një objekti siq është ish qendra tregtare “Gërmia”. Gjithashtu dëshira ime
ishte të zëvendësoja përditshmërinë time me një objekt modern të kohës tonë, kohës
moderne, thjeshtësisë dhe dashurisë ndaj artit. Duke pasur dëshirë qe një dite ky projekt
apo edhe i dikujt nga kolegët e mi, të jetë ai i cili bëhet përditshmëria jonë e bukur dhe
interesante.
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